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ABSTRAKT
Për të arritur mirëqenie dhe stabilitet politik, qeveritë kombëtare synojnë arritjen e ekuilibrit
ekonomik. Qeveria përdor instrumente të ndryshme për të stimuluar rritjen e ekonomisë, për
të ulur papunësinë dhe për të arritur objektivat makroekonomike. Në kontekst të rritjes së
ngadalshme ekonomike të viteve të fundit dhe të presioneve fiskale, Kosova ballafaqohet me
sfidën komplekse të zhvillimit ekonomik. Papunësia vazhdon të jetë në një shkallë të lartë.
Kërkesa për fuqi punëtore është ende shumë e ulët dhe krijimi i një ambienti që do të
favorizojë formimin e vendeve të qëndrueshme të punës është një detyrë sfiduese që kërkon
reforma shumëdimensionale në ekonomi. Ky punim adreson çështjen e impaktit të politikës
fiskale në zbutjen e papunësisë, rritjen e investimeve dhe të konsumit për të gjeneruar rritje
ekonomike të qëndrueshme.

Fjalët kyçe: politika fiskale, papunësia, investimet, konsumi, rritja ekonomike.
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1.HYRJE
Kosova është njëra ndër vendet e fundit në Evropë që ka kalur në ekonominë e tregut. Procesi
i tranzicionit ka filluar nga një pikë startuese shumë e vështirë. Kosova ka një histori të gjatë
të dominimit shtetëror të sistemeve ekonomike dhe financiare, gjë që solli deri tek një shkallë,
vëllim dhe përvojë e kufizuar të ekonomisë private. Gjatë viteve të pas luftës është shënuar
një rritje ekonomike e karakterit simbolik, e cila iu është atribuar kryesisht remitancave,
investimeve në infrastrukturë dhe privatizimit.

Politikat fiskale në Kosovë është e domosdoshme që të reformohen dhe ndryshohen, mirëpo
duhet pasur kujdes që çdo ndryshim duhet bëhet me profesionalizëm dhe në përputhshmëri
me standardin jetësor dhe atë të zhvillimit ekonomik të vendit, pasi që në të kundërtën kjo
reflekton negativisht në jetën e qytetarëve.
Bazuar në definicionin e politikave fiskale, ato nënkuptojnë përdorimin e të ardhurave dhe
shpenzimeve në përputhje me qëllimet dhe objektivat e politikës ekonomike. Nga kjo del se
politikat e mirëfillta fiskale nënkuptojnë prioritetin e qeverisë për të planifikuar me kujdes
çdo taksë dhe tatim që parashohin politikat ekonomike qeveritare në mënyrë që të kemi të
hyra të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet publike apo të dalat publike.

Investimet, pavarësisht nga rritja e vazhdueshme, konsiderohen si të pamjaftueshme për të
rritur prodhimin vendor. Ky model i rritjes nuk ka qenë në gjendje të përmbush nevojat e
zhvillimit të shtetit dhe dështoi të zbërthehet në standard më të mirë të jetesës për qytetarët
duke pas parasysh se as papunësia apo varfëria nuk janë ulur.

Sidoqoftë, Kosova ka nevojë të përshpejtojë në mënyrë të konsiderueshme rritjen e saj për
të arritur nivelet rajonale në të ardhura. Sipas llogaritjeve të Bankës Botërore, ekonomia e
Kosovës do duhej të kishte rritje prej 10 përqind në vit për një dekadë të tërë në mënyrë që
të arrijë nivelin e të ardhurave të Shqipërisë, gjithnjë duke pretenduar që ekonomia e
Shqipërisë vazhdon me rritje prej 5. 5 përqind në baza vjetore gjatë kësaj periudhe.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
Shpenzimet dhe taksat e shtetit ndikojnë drejtpërdrejtë në performansat e përgjithshme
ekonomike meqë ato përbëjnë një pjesë të madhe të aktivitetit në ekonominë kombëtare.
Politika fiskale bashkë me politikën monetare janë dy komponentë themelore të politikës
ekonomike shtetërore të cilat shfrytëzohen për qëllime makroekonomike: influencimin e
produktit të përgjithshëm vendor, nivelin e punësimit, të ardhurën dhe nivelin e çmimeve.
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të hyrave dhe
shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të mbajtur rritje të
qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim të inflacionit, pa rritje
të borxhit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave (Langdana, 2016).

Varësisht nga ecuritë ekonomike, politika fiskale mund të jetë ekspansioniste dhe e
shtrënguar. Një ekspansion fiskal do të thotë shkurtim i taksave ose rritje e shpenzimeve
publike me qëllim të stimulimit të rritjes së konsumit, respektivisht rritjen e kërkesës
agregate. Kjo ndodh kur qeveria vëren ngecje apo shtim të ngadalshëm ekonomik ose kur
papunësia është e lartë. Kështu, me rritjen e shpenzimeve publike dhe shkurtimin e taksave,
individëve dhe firmave u lihet një sasi më e madhe parash për t’i shfrytëzuar në shpenzime
konsumi ose investime. Kjo ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e punësimit dhe shtimin
ekonomik (Rabin, 2001) .

Ndërsa, politika fiskale shtrënguese do të thotë ulje e shpenzimeve publike dhe rritje e
taksave. Kur qeveria synon uljen e kërkesës agregate për të ngadalësuar shtimin ekonomik
apo uljen e inflacionit, përcaktohet për drejtimin e politikës fiskale shtrënguese. Nëpërmjet
politikës fiskale shtrënguese ulet oferta e parasë e cila më tutje ul shpenzimet dhe kërkesën
agregate. Njësoj, ulja e ofertës së parasë bërë presion edhe në ngritjen e çmimeve të
gjithmbarshme në ekonomi. Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë
paraprakisht vlerësimin e një numri të madh faktorësh përfshirë dhe ecurinë e variablave dhe
indikatorëve kryesore ekonomik dhe financiar, për shkak të ndikimit të tyre në shumën e të
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hyrave të grumbulluara përmes taksave me të cilat përmbushen nevojat e financimit të
programeve qeveritare (Urrutia, Ichimura, & Yukawa, 1989).
Një çështje tjetër me rendësi për qeverinë është përcaktimi lidhur me deficitin buxhetor, pra
a do të mbulohen shpenzimet e rritura ose të pambuluara të qeverisë me financim nga huaja
apo përmes emetimit të parasë (financimi monetarë i deficitit).

Vendimet lidhur me politikat fiskale në masë të madhe varen nga konsideratat politike si,
besueshmëria dhe roli që luan qeveria në ekonomi por edhe nga reagimet publike lidhur me
drejtimin dhe veprimet e qeverisë. Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe nga faktorët e
jashtëm që do të thotë se qeveria duhet të merr parasysh trendët global ekonomik dhe politikat
fiskale të vendeve tjera, të cilat mund të kenë efekt në rialokacion të kompanive vendore
përmes beneficione fiskale (Hemming, Mahfouz, & Schimmelpfennig, 2002).

2.1 Koncepti i politikës fiskale

Politika fiskale konsiston në përdorimin e taksave dhe shpenzimeve qeveritare si mjete për
të ndikuar në treguesit makroekonomik të një vendi. Shpenzimet qeveritare ndikojnë në
nivelin e përgjithshëm të shpenzimeve të ekonomi, pra edhe në nivelin e GDP e për rrjedhojë
edhe në nivelin e punëzënies, inflacionit etj. Politika fiskale ndikon drejtpërdrejtë apo në
mënyrë të tërthortë në ekonominë e vendit. Vendimet e marra në politikën fiskale nuk janë
të lehta për shkak se ndryshimi i një variabli mund të shkaktëtojë ndryshim të variablave të
tjerë dhe të merr kahjen e gabuar, prandaj politika fiskale konsiderohet si një fushë komplekse
e cila është e nevojshme të analizohet detajisht. Sistemi fiskal në Kosovë ballafaqohet me ide
e sfida nga më të ndryshmet. Pa qëllim të theksimit të ndonjë problemi specifik brenda këtij
sistemi, disa nga të metat janë mjaft evidente dhe nuk kërkojnë angazhim të theksuar për tu
zgjidhur. Të tjerat kërkojnë reforma radikale në përmasa gjenerale. Ulja e normave tatimore
e bërë nga kjo Qeveri ka qenë hapi më i qëlluar në Kosovën e pasluftës. Vendimi i tillë ka
ndihmuar zhvillimin e bizneseve dhe shpërndarjen e barrës tatimore tek të gjithë
pjesëmarrësit. Pozitiviteti më i lartë vjen nga ulja e tatimit në korporatë nga 20 në 10%. Kjo
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e bëri Kosovën shumë më atraktive në tregun global. Megjithatë, në valën e optimizmit mbet
i harruar rritja e TVSH-së nga 15% në 16%. Ndonëse u proklamua si rritje prej “vetëm 1 %”
e vërteta është se TVSH është rritur për 1 pikë të përqindjes dhe kjo është e barabartë me 6.
6% (Hansen, 2014).

2.1.1 Baza tatimore në Kosovë

Baza tatimore në Kosovë përbëhet nga tri lloje të tatimeve:
✓ Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
✓ Tatimi në të Ardhurat e Korporatave
✓ Tatimi në të Ardhurat Personale

Këto lloje të tatimeve janë ndryshuar në funksion të thjeshtësimit dhe ofrimit të lehtësirave
tatimore, duke zvogëluar dhe përshtatur normat tatimore me nivelin e vendeve të rajonit.
Është bërë harmonizimi i dispozitave ligjore, në mes llojeve të tatimeve në të Ardhura
Personale dhe të Korporatave, si dhe harmonizimi i Ligjit të TVSh-së, me Direktivën e
Bashkësisë Evropiane për TVSh. Janë hartuar dhe aprovuar akte nënligjore për
zbatueshmërinë e ligjeve tatimore:
➢ Sjellja e tatimpaguesve
Për të kuptuar kontestin e vendimmarrjes së tatimpaguesve, për ti përmbushur detyrimet
e tyre tatimore, lypset të identifikohen elementet kryesore që qëndrojnë pas kësaj
vendimmarrje. OECD-ja, ka realizuar një studim, i cili ka treguar se vendimet e
tatimpaguesve ndikohen kryesisht prej pesë faktorëve:
➢ Gjendja ekonomike:
Tatimet në fund të fundit janë para, mirëpo, është e rëndësishme të mos harrojmë se
ekonomia nuk është faktori I përgjithshëm vendimtar, siç e mendojnë në përgjithësi
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njerëzit. Vendimi për të përmbushur, apo mos përmbushur detyrimet, mund të merret
edhe për arsye joekonomike.
➢ Normat:
Normat vetjake dhe shoqërore luajnë një rol të madh në procesin e vendimmarrjes.
Prandaj, ka shumë rëndësi që ATK-ja, të jetë në gjendje të krijojë debat dhe njohuri mes
publikut, lidhur me përmbushjen e detyrimeve tatimore.
➢ Parandalimi:
Përmes bërjes shembull të atyre që i shkelin rregullat, është një shtytës shumë i
rëndësishëm për përmbushjen e detyrimeve tatimore dhe historikisht është përdorur nga
Administratat Tatimore. Mirëpo, është e rëndësishme të mos harrohet se kontrollet dhe
vendosja e gjobave janë shumë të kufizuara si instrumente të përmbushjes, sepse ato rrallë
e arrijnë përmbushjen në periudhën afatgjatë. Gjithashtu, kontrollet janë shumë të
kushtueshme për administratën tatimore.
➢ Mundësitë:
Lehtësia apo vështirësia që shoqëron respektimin apo mosrespektimin e detyrimeve
tatimore ka shumë rëndësi në zgjedhjen që bën tatimpaguesi. Pra, fakti nëse bëhet e lehtë
përmbushja e detyrimeve dhe e vështirë mospërmbushja, luan një rol qendror në punën e
ATK-së.
➢ Drejtësia:
Edhe përshtypja që kanë tatimpaguesit në lidhje me sistemin tatimor dhe zbatimin e
legjislacionit tatimor nga Administrata Tatimore, ka shumë rëndësi për gatishmërinë për
t’i zbatuar rregullat tatimore. Tatimpaguesit duhet të ndjehen se trajtohen mirë dhe të
sigurohen se ATK-ja, merr masa kundër atyre që përpiqen t’i shmangen përmbushjes së
detyrimeve ( ATK , 2015).

2.1.2 Arkat fiskale

Arkat fiskale janë vetëm një nga shumë elementet që ndihmojnë luftën kundër evazionit. Mbi
të gjitha është faktori human ai që determinon përhapjen apo ndalesën e kësaj dukurie.
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Administrata Tatimore e Kosovës ka numrin më të ulët të inspektorëve tatimorë për kokë
banori në tërë Europën. Të njëjtit marrin paga shumëfish më të ulëta se kolegët e tyre në rajon
dhe për më tepër karshi fuqisë së bizneseve e në mungesë të policisë financiare këta
administratorë janë thjeshtë të pafuqishëm. Përveç kapitalit human dhe zbatimit të ligjit
faktorët si gatishmëria vullnetare, besimi në institucione, shpenzimet qeveritare, korrupsioni
dhe normat e ndryshme shoqërore janë elemente që përcaktojnë vendimin e bizneseve për ti
përmbushur ose jo obligimet fiskale (ATK, 2016).

2.2 Objektivat e politikës fiskale

Në procesin e formulimit të politikës fiskale, politikbërësit përcaktojnë objektivat të cilat
synojnë t’i realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të realizueshme, duke
iu përmbajtur detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si:
a) transparenca lidhur me objektivat, implementimin e politikës fiskale dhe publikimin
e llogarive publike;
b) stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale;
c) efikasiteti i ndikimit të politikës fiskale në ekonomi;
d) përgjegjësia në menaxhimin e financave publike;
e) efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale;
f) drejtësia (paanësia) duke përfshirë atë ndërmjet gjeneratave.

Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme shoqërore si
qëllim parësor i një shoqërie bashkëkohore. Kjo mirëqenie sigurohet vetëm në kushtet e një
ambienti që e cilësojnë stabiliteti ekonomik, politik dhe social. Pra, kur flasim për objektivat
e politikës fiskale kemi parasysh:

1) përmbushjen e nevojave publike përmes një sistemi të shëndoshë të
financimit publik;
1) realizimin e punësimit të plotë;
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2) rritjen e normës së shtimit ekonomik;
3) ruajtjen e stabilitetit të çmimeve;
4) stabilitetin e bilancit të pagesave;
5) përmirësimin e kushteve të punës duke përfshirë përmirësimin e strukturës
6) kualifikuese të fuqisë punëtore dhe përparimin teknologjik;
7) stimulimin e kursimeve;
8) stimulimin e investimeve;
9) rritjen e aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbimeve vendore;
10) rritjen e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi.
Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e tyre me
instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës agregate;
saktësia e analizave makroekonomike lidhur me trendët e indikatorëve kryesorë ekonomik
dhe financiar; rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për koordinimin e politikave
makroekonomike (ShtetiWeb, 2012).

2.3 Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale

Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos për
taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin deficitar, në
fakt angazhohen në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre instrumenteve
ka efekt të drejtpërdrejta në rrjedhat e përgjithshme ekonomike.
Përmes instrumenteve të politikës fiskale ndikohet në punësim dhe nivel të çmimeve, në
rishpërndarjen më të mirë të të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në rritjen e
kursimit, në nivelin e investimeve, në çështjet e edukimit, arsimit, kulturë dhe shëndetësi
(Instituti Rinvest, 2001).
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2.3.1 Veprimi i politikës fiskale në shtimin ekonomik

Masat e politikës fiskale mund të orientohen në përballimin e vështirësive afatshkurtra të
nxitura nga rrjedhat e dëmshme në ekonomi dhe përmirësimin e tyre, respektivisht
eliminimin e shkaktarëve të atyre rrjedhave dhe vendosjen e stabilitetit me masat e politikës
stabilizuese. Përveç në rrjedhat afatshkurtra, politika fiskale mund të orientohen edhe në
rritjen afatgjate të BPV respektivisht të ardhurës për banor. Në këtë rast bëhet fjalë për
normën e shtimit ekonomik. Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda një
periudhe të caktuar. Kjo rritje do të thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave
publike, përmirësim i kushteve jetësore dhe ngritje e standardit të jetës. Me masat e politikës
ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një norme optimale e matur e shtimit
ekonomik e jo ajo maksimale. Norma maksimale arrihet me punësim të plotë të të gjithë
faktorëve të prodhimit. Por kjo do të ishte e pamundur në praktikë. Me rastin e hartimit dhe
formulimit të politikës fiskale duhet marrë parasysh edhe faktorë tjerë si ruajtja e ambientit
jetësor. Prandaj, nuk mund të bëhet fjalë për një punësim të plotë të të gjithë faktorëve të
prodhimit në kushte ideale. Norma optimale e rritjes ekonomike do të thotë shfrytëzim i
faktorëve të prodhimit duke marrë parasysh edhe faktorë tjerë me ndikim në interesat e
përgjithshme shoqërore. Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të prodhimit
dhe me shfrytëzim më të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale në drejtim të
nxitjes së shtimit ekonomik mund të numërohen ato që kanë ndikim në rritjen e produktivitetit
të punës dhe shfrytëzimin më të mirë të kapitalit, në përparim teknologjik dhe shfrytëzim më
të mirë të faktorëve të prodhimit, si:
➢ stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore;
➢ subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik;
➢ rritja e investimeve të infrastrukturës;
➢ nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim;
➢ heqja e rregullimit të tepërt i cili mund të pengoj zgjerimin e bizneseve.
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Debatet publike lidhur me shtimin ekonomik përqendrohen kryesisht në masat të cilat nxisin
investimet, uljen e deficitin buxhetor për të rritur kursimet në vend, rritjen e shpenzimeve
publike në edukim, dhe reformimin e rregullimit shtetëror duke përfshirë rregullimin lidhur
me mbrojtjen e ambientit për shkak të kostos së lartë krahasuar me dobishmërinë (Gevorkyan,
2013).

2.3.2 Veprimi i politikës fiskale në punësim dhe nivelin e çmimeve.
Shteti dhe organet tjera publike – juridike disponojnë me një pjesë të rëndësishme të të
ardhurave kombëtare. Ato paraqiten në anën e kërkesës në treg dhe drejtpërdrejtë blejnë
mallra dhe paguajnë për shërbimet që i shfrytëzojnë, njësoj si dhe subjektet jopublike. Nga
të ardhurat publike shteti paguan pensionet, kompensimet në kohën e papunësisë, dhe ndihma
të tjera sociale me të cilat ndikon në rritjen e fuqisë blerëse të atyre që i shfrytëzojnë këto
pagesa. Kështu, shteti ndikon edhe indirekt në rritjen e kërkesës në treg. Mirëpo, në rritjen e
kërkesës ndikon edhe ulja e ngarkesës tatimore të tatimpaguesve, lehtësitë dhe përjashtimet
tatimore. Me uljen e ngarkesës tatimore rritet fuqia blerëse e tatimpaguesve që për rezultat
ka rritjen e kërkesës agregate. Në kushtet e punësimit të plotë, rritja e kërkesës agregate nuk
ndikon në rritjen e prodhimit dhe numrit të të punësuarve. Në këtë rast, rritja e kërkesës do
të rezultonte me rritjen e nivelit të çmimeve. Për të penguar rritjen e nivelit të çmimeve duhet
të zvogëlohet kërkesa deri në nivelin e duhur (të ofertës). Kërkesa agregate zvogëlohet me
reduktimin e transfertave publike, zvogëlimin e aktiviteteve publike, rritjen e ngarkesës
tatimore dhe heqjen e lehtësive dhe përjashtimeve nga tatimi. Të gjitha këto masa që
ndërmerren me qëllim të zvogëlimit të shpenzimeve publike dhe rritjes së të ardhurave
publike janë të njohura si masa të politikës restriktive apo kontraktive fiskale (Arnold, 2008).
Nëse, kërkesa agregate është më e vogël se oferta, prapë vjen deri te ndryshimi i nivelit të
çmimeve, që d.m.th. çmimet ulen. Për të vendosur baraspeshën, shteti duhet t’i orienton
politikat fiskale në rritjen e kërkesës agregate përmes rritjes së shpenzimeve dhe uljes së të
ardhurave publike. Në radhët e shpenzimeve shteti rrit dhëniet sociale, hap vende të reja pune,
rrit aktivitetin investues dhe zvogëlon barrën tatimore. Këto masa ndikojnë në rritjen e fuqisë
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blerëse të qytetarëve e me këtë edhe në rritjen e kërkesës së përgjithshme dhe njihen si masa
të politikës ekspansive fiskale. Ndërsa, masat neutrale (konjukturale neutrale) të politikës
fiskale kanë për qëllim të ruajnë punësimin e plotë dhe nivelin e duhur të çmimeve. Në këtë
rast, shpenzimet publike duhet të caktohen në atë mënyrë që kërkesa të mbetet e pandryshuar.

Hendeku i ekspansionit i cili shkaktohet nga rritja e tepërt e kërkesës agregate, mbyllet me
politikë fiskale shtrënguese duke shkurtuar shpenzimet publike për të ndikuar në rënien e
kërkesës agregate e cila më tutje ndikon në rënien e BPV dhe uljen e nivelit të çmimeve.

Hendeku i recesionit i cili shkaktohet nga kërkesa e pamjaftueshme, mbyllet me ekspansion
fiskal i cili drejtpërdrejtë rrit kërkesën agregate dhe BPV deri në nivelin e punësimit të plotë
(produktit potencial).
Në procesin e implementimit të politikës ekspansive dhe restriktive fiskale, gjithnjë duhet
pas parasysh veprimin e multiplikatorit dhe akseleratorit. Multiplikatori i shpenzimeve
publike tregon sa herë rriten (zvogëlohen) të ardhurat kur rriten (zvogëlohen) shpenzimet
publike. Kështu, në përpjekjet për uljen e papunësisë dhe rritjen e kërkesës së përgjithshme,
shteti organizon punë publike në përmasa të gjera. Me hapjen e vendeve të reja të punës dhe
me realizimin e të ardhurave të të punësuarve në këtë sektor, rritet kërkesa për produkte dhe
shërbime në treg. Rritja e kërkesës ndikon në rritjen e prodhimit, e kjo d.m.th. angazhim i
fuqisë së re punëtore të cilët me të ardhurat e realizuara prapë paraqiten në treg, e kështu me
radhë. Në këtë rast bëhet fjalë për multiplikatorin me parashenjë pozitive (Forsythe, 2012).
Në të kundërtën, nëse me masat e politikës fiskale synohet ulja e kërkesës, atëherë rritet
ngarkesa tatimore e cila ndikon në zvogëlimin e fuqisë blerëse, e kjo shkakton zvogëlimin e
kërkesës që ka për pasojë zvogëlimin e prodhimit. Zvogëlimi i prodhimit automatikisht
ndikon në zvogëlimin e numrit të të punësuarve e kjo prapë zvogëlon kërkesën. Ky proces
do të përsëritet derisa nuk dobësohen efektet e rritjes së ngarkesës tatimore. Në këtë rast kemi
të bëjmë me multiplikatorin me parashenjë negative. Akseleratori tregon raportin midis
vlerës së investimeve neto dhe rritjes së kërkesës. Me ndihmën e shpenzimeve publike
plotësuese, si p.sh. dhënia e kredive me kushte të mira, dhënia e subvencioneve, marrja e
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garancive, shteti ndikon në përshpejtimin e aktivitetit të subjekteve ekonomike me qëllim të
vënies së baraspeshës parciale. Ky veprim në praktikë njihet si veprim i akseleratorit, veprim
induktiv i shpenzimeve publike apo ndikim terciar i shpenzimeve publike. Shteti ndikon në
rritjen apo zvogëlimin e nivelit të punësimit duke bërë alokacionin e investimeve në
veprimtari intensive, duke ofruar lehtësi tatimore ndërmarrjeve të cilat angazhojnë fuqi
punëtore shtesë, duke zvogëluar barrën tatimore personave që merren me veprimtari
prodhuese dhe shërbyese, e tjerë. Përmes shpenzimeve publike si instrument i politikës
fiskale mund të ndikohet edhe në përmirësimin e strukturës kualifikuese të papunëve, për të
lehtësuar punësimin e tyre, pastaj në zvogëlimin e kohëzgjatjes së punës së pensionistëve dhe
honorarët me qëllim të hapjes së vendeve të punës për fuqi të re punëtore (Arnold, 2008).

2.3.3 Veprimi i politikës fiskale në rishpërndarjen e të ardhurës dhe pasurisë

Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e raporteve të dëshiruara në fuqinë
ekonomike të qytetarëve. Duhet theksuar se këtu shteti nuk ka për qëllim të ndikon në
barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund të ketë pasoja në
humbjen e motivimit që me punë më të mirë e me përpjekje më të mëdha dhe me përgjegjësi
të madhe në vendin e punës, të realizohen të ardhura më të larta respektivisht pasuri. Nga ky
këndvështrim varen edhe masat të cilat duhet ndërmarrë për vendosjen e raporteve të caktuara
në të ardhurat dhe pasurinë. Dallimet në lartësinë e të ardhurave mund të zvogëlohen përmes:

a) aplikimit të normave tatimore progresive në të ardhurat;
b) lehtësive dhe përjashtimeve nga barra tatimore e tatimpaguesve me të ardhura të ulëta;
c) aplikimit të tatimit diferencial në një pjesë të të ardhurave, ashtu që tatimpaguesit me të
ardhura më të larta të ngarkohen me një përqindje më të madhe të tatimit.

Në rishpërndarjen e të ardhurave ndikohet edhe përmes shpenzimeve publike si instrument i
politikës fiskale përmes formave të cilat shtojnë përkujdesjen më të madhe ndaj kategorive
me të ardhura të ulëta. Me rastin e vlerësimit të masave, gjithherë duhet marrë parasysh
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ndikimi i tatimeve indirekte. Veprimet apo efektet regresive të këtyre tatimeve janë më të
mëdha sa më i madh të jetë numri i produkteve dhe shërbimeve të tatuara, sa më e madhe të
jetë ngarkesa tatimore dhe sa më i vogël të jetë seleksionimi i produkteve dhe shërbimeve në
qarkullim (Lipton, 2014). Në shpërndarjen më të drejtë të pasurisë ndikohet përmes këtyre
masave të politikës fiskale:

a) aplikimi i tatimeve në trashëgimi dhe dhurata si dhe tatimi real në pasuri;
b) ofrimi i çmimeve më të ulëta të materialit ndërtimor për kategorinë me të ardhura të
ulta;
c) lirimi i përkohshëm nga tatimi;
d) shitja e parcelave tokësore që janë pronë e shtetit me kushte të volitshme;
e) dhe masa që ndikojnë në rritjen e kursimit.

2.4 Efekte tjera të aplikimit të instrumenteve të politikës fiskale

Instrumentet e politikës fiskale mund të aplikohen edhe për qëllime tjera si në fushën e
politikës së edukimit, arsimimit, për qëllime demografike, kulturore, ndërtimore,
shëndetësore dhe komerciale. Shteti paraqitet si punëdhënës në ndërmarrjet publike, në
administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe sigurisë. Përmes politikës doganore,
shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin, e me këtë zvogëlon deficitin në bilancin e
pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës kombëtare. Me politikën fiskale ndikohet edhe në
zhvillimin regjional dhe në përmirësimin e strukturës ekonomike.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Probleme akute të politikës fiskale

Madhësia e firmës është e lidhur në korelacion pozitiv sa i përket barrierave fiskale për
zhvillimin e biznesit. Firmat mesatare e shohin administratën tatimore dhe shkallët e taksave
si barriera mjaft të larta sesa që e shohin firmat e vogla dhe mikro-firmat. Kjo përforcon
besimin e përgjithshëm se administrata tatimore shënjestron kompanitë e mëdha për shkak të
burimeve të pamjaftueshme njerëzore që kanë në dispozicion, me synimin e optimizimit të
mbledhjes së të ardhurave më një kapacitet të caktuar. Intervista me asociacionet e biznesit
në Kosovë zbuloj se kompanitë e mëdha ankohen shumë më shumë rreth trajtimit të
pandershëm, inspektimeve të gjata apo dënimeve të padrejta nga inspektorët tatimor,
përkundrejt firmave të vogla të cilët rrallëherë janë në kontakt direkt me mbledhësit e taksave.
Në lidhje me kërkesat tatimore, kompanitë më të mëdha nënvizojnë rëndësinë e mbledhjes
së TVSH-së si një barrier për zgjerimin e tyre. Nën ligjet e TVSHsë së Kosovës, shumica e
investimeve dhe materialet e papërpunuara janë të obliguara të mbajnë një barrë prej 16
përqind të TVSH-së në kufi, para se të ndodh ndonjë operim që investimi të jep rezultat.
Sipas asociacioneve të biznesit, një barrë e tillë rrit vështirësitë me rrjedhjen e parasë në
biznese dhe, si pasojë, nevoja për t’u futur në obligime të huamarrjes me shkallë të larta të
interesit (14-16 përqind në mesatare). Kjo, në shkëmbim, pengon qëndrueshmërinë e rrjedhës
së parasë, potencialit të rritjes dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Një barrë e tillë,
megjithatë, është më pak prezente në mesin e firmave të vogla, pasi që ato janë të obliguara
me ligj të paguajnë një taksë fikse. Megjithatë, bizneset me qarkullim më pak se 50,000 euro
nuk janë të obliguara të deklarojnë TVSH-në. Për këtë shkak, shkallët e taksave dhe
administrata tatimore shfaqen në fundin e listës së barrierave për firmat e vogla, dhe kanë
renditje më të lartë në mesin e firmave më të mëdha (Sylqa & Kastrati, 2011).
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3.2 Evazioni fiskal
Në kuptimin juridik, termi evazion fiskal nënkupton faktin e të mospaguarit të tatimeve dhe
taksave, ndaj Shtetit të cilave normalisht duhet t’i nënshtrohemi. Ndërsa me evazion të
kapitaleve do të kuptojmë eksportimin dhe importimin ilegal të mallrave. Andaj për shkak të
nivelit të lartë të evazionit fiskal, ekziston mundësia që një pjesë e burimeve të investohen
në formën e kapitalit. Rezultatet e studimit tregojnë se niveli i evazionit fiskal në Kosovë
është rreth 39 %, afërsisht njëjtë si vendet tjera, e më së shumti në Shqipëri dhe Bosnjë gjatë
periudhës 1999 -2005. Megjithatë, është në mënyrë të konsiderueshme përtej vendeve
postranzicionale të ndërtuara mirë dhe me mesatare të tyre prej 12. 4 %. Firmat të cilat në
mënyrë të përgjithshme merren me transaksione më pak të dukshme, dhe të fokusuara në para
(duke pas parasysh mungesën e kontrollit/auditit të mjaftueshëm dhe mekanizma për gjobitje
në Kosovë) janë shmangësit më të shpeshtë të taksave – dhe evazioni/ shmangia lidhet mirë
me shkallën e joformalitetit në një sektor. Shkalla më e madhe e evazionit është në sektorin
terciar (deri më tani sektori më i gjerë në Kosovë) dhe në atë parësor – duke treguar përsëri
sfidat me të cilat përballet rritja bujqësore dhe mbrojtja e punëtorit rural. Evazioni
tatimor/fiskal në Kosovë është njëlloj duke dëmtuar portfolion/mundësinë financiare publike,
zgjerimin e tregut dhe kontratës kolektive. Kjo është kryesisht rezultat i dy faktorëve –
kostoja e lartë finaciare dhe psikologjike në përputhje me rregulla shumë të ndërlikuara, dhe
një ekonomi e madhe joformale e cila operon sigurtë jashtë sistemit. Oda Ekonomike e
Kosovës e konsideron evazionin fiskal të jetë njërin nga gjeneratorët e vetëm më të
rëndësishëm të konkurrencës të padrejtë (Seferi, 2015).
GDP – ja në Kosovë ndër vite ishte:
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Figura 1.GDP-ja në Kosovë për vitet 2007-2016
Burimi: BQK (Raporti i zhvillimeve makroekonomike)
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4.METODOLOGJIA
Ky hulumtim është një hulumtim përshkrues çfarë do të thotë që të dhënat janë grumbulluar
nga literatura relevante siç janë: libra, raporte, punime shkencore dhe artikuj të ndryshëm në
revista akademike dhe profesionale.

Në këtë hulumtim janë përdorur dy qasje sa i përket metodës së hulumtimit. Është përdorur
hulumtimi kualitativ me çka nënkuptojmë që të dhënat janë jo numerike. Ky lloj hulumtimi
ka të bëjë me studime specifike të një grupi të vogël por që gjeneron të dhëna më konkrete
sesa statistikore.Gjithashtu është përdorur edhe hulumtimi kuantitativ që ka të bëjë me
mbledhjen e të dhënave të cilat mund të shprehen numerikisht dhe të paraqiten përmes
tabelave dhe grafikëve.

Qasja e përdorur gjatë këtij hulumtimi është deduktive, ku hulumtimi ka filluar nga një nivel
i përgjithshëm dhe ka vazhduar në një temë më të fokusuar apo në një nivel më specifikë.
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5.PREZANTIME DHE ANALIZA E REZULTATEVE

5.1 Ekonomia e Kosovës

Ekonomia në Kosovë është një çështje që po na preokupon të gjithëve, një çështje të cilën ne
po e përjetojmë dhe po mendojmë për të. Por si është ekonomia në vendin tonë? Kosova është
një vend që ka 1.8 milion banorë në një sipërfaqe prej 10908km2, karakteristikë e saj është
popullsia, që i takon një moshe të re e kjo është një përparësi për bizneset të cilat dëshirojnë
të zhvillohen në Kosovë. Mirëpo për kundër kësaj, shkalla e papunësisë është mjaftë e lartë,
e shkalla e papunësisë ndahet në disa grupe shembull shkalla e papunësisë te të rinjtë sipas
statistikave të vitit 2014 në Kosovë është 61%, një vlerë mjaftë shokuese.
Për zhvillimin e një biznesi Kosova ofron mjaftë kushte të mira, përveç popullsisë se re dhe
të kualifikuar, ka resurse natyrore, ka kushte të volitshme klimatike, infrastrukturë të mirë,
politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon si dhe pozitë të mirë gjeografike që
lidhet me shumë vende të tjera. Gjithashtu Kosova është anëtare e CEFTA-së, e FMN si dhe
e BB. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitet 2015 -2016 dhe TM2
të vitit 2017 janë këto të dhëna.
Tabela 1. Bruto Produkti Vendor tremujor
Tremujoret

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

BPV me çmime

1.17

1.47

1.62

1.53

1.214

1.51

1.688

1.568

1.252

1.580

aktuale

4

0

8

5

BPV me

1.18

1.46

1.62

1.51

1.690

1.581

1.261

1.586

çmimet e vitit

7

7

2

9

1.7

4.5

4.7

4.9

3.8

3.0

3.9

4.6

5
1.216

1.51
9

paraprak
Rritja reale në

3.6

3.3

%
Burimi: ASK 2017
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BPV në TM2 të vitit 2017 shënon rritje reale për 4.6% në krahasim me TM2 të vitit 2016.
Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: Industria nxjerrëse me
23.9%, ndërtimtaria 21.9%,aktivitetet financiare dhe te sigurimit 11.5%, transporti dhe
magazinimi 8.3%, hotelet dhe restorantet me 8.0%, shërbime tjera 4.5%, tregtia me shumicë
dhe pakicë 3.6%, industria përpunuese 3.1%, afarizmi me pasuri të patundshme 1.8%; ndërsa
rënie reale kishte në të dhënat: furnizimi me energji elektrikë, ujë dhe trajtimi i mbeturinave
(4.8%); bujqësia, gjuetia, pylltaria (2.8%), administrimi publik (0.7%); BPV sipas qasjes së
shpenzimeve ka pasur rritje në: Eksporti i mallrave dhe shërbimeve 19.4%, Formimi i bruto
kapitalit me 17.1%, Importi i mallrave dhe shërbimeve 1.2%, ndërsa rënie reale kishte te
shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake dhe Institucionet jo përfituese në
shërbim të ekonomive shtëpiake (3.2%), shpenzimet e konsumit final te qeverisë (1.8%)
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (Ministria e Financave, 2016).
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Figura 2.Bruto Produkti Vendor tremujor
Burimi: ASK 2017
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Figura 3.Rritja reale e BPV-së tremujore krahasuar me periudhën përkatëse të vitit
ASK 2017

5.2 Dogana e Kosovës
Gjatë periudhës janar – qershor 2016, të hyrat e arkëtuara në kufi kanë shënuar një rritje të
konsiderueshme duke arritur në vlerë prej 473.5 milionë euro, që paraqet rritje për 71.0
milion euro, apo për 17.6%, më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Vlera e importit të mallrave u rrit për 6.7%, përderisa sasia e importuar u rrit për 6.3%, që
nënkupton se kërkesa agregate e brendshme ka qenë ndër shtytësit kryesorë të rritjes së të
hyrave të arkëtuara në kufi. Në këtë rritje kanë ndikuar edhe reformat dhe masat e ndërmarra
nga Dogana e Kosovës për ngushtimin e hendekut tatimor (Ministria e Financave, 2016).
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Tabela 2.Të hyrat nga Dogana

Llojet e të hyrave

2014

2015

2016

Ndryshimi
(2016/2015)

në miliona Euro
Të hyrat bruto

148.08

162.54

177.33

9%

TVSH /1

64.94

71.09

74.09

4%

Tatimi në të ardhurat

29.82

35.80

44.06

23%

52.40

54.78

58.39

7%

0.88

0.83

0.78

-7%

0.03

0.03

0.03

-54%

Kthimet

-15.59

-13.72

-15.16

10.5%

Kthmi i TVSH - së

-15.40

-12.55

-14.83

18%

Kthimet tjera /3

-0.19

-1.17

-0.33

-72%

Të hyrat neto

132.49

148.82

162.17

9%

e korporatave
Tatimi në të ardhurat
personale
Të hyrat nga gjobat e
ATK-së
Të hyrat tjera të
grumbulluara nga
ATK /2

Burimi: Ministria e Fianncave, 2016
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Figura 4.Te hyrat e mbledhura nga Dogana
Burimi: Ministria e Fianncave 2016

5.2.1 Lirimet sipas pakos fiskale
Gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore, dogana ka trajtuar autorizimet e 352 importueseve për
lirim nga pagesa e TVSH-së të importit të lëndës së parë, pajisje të teknologjisë informative
dhe makinerive prodhuese. Gjatë kësaj periudhe, janë importuar në 60 milionë euro vlerë e
këtyre mallrave, prej të cilave Dogana ka bërë lirimet nga pagesa e TVSH-së në shumë në
shumë prej 10.3 milionë euro.
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Tabela 3.Lirimet sipas pakos fiskale
Kodi

Përshkrimi

Vlera e mallrave
të
importuara (në

TVSH e
liruar

euro)
LMP

Linjat dhe makineritë e
prodhimit për
përdorim në procesin e

17,275,432

3,090,457

41,120,170

6,977,112

998,128

197,536

680,313

56,274

60,074,045

10,321,381

prodhimit
LPP
LQP

Lënda e parë që shfrytëzohet
për procesin e prodhimit
Lirim qarkullim lirë për
prodhim

PTI

Pajisjet e teknologjisë së
informacionit
Gjithësej

Burimi: ATK (Administrata Tatimore e Kosovës)

5.2.3 Reformat e Zbatuara nga Doganat e Kosovës
Dogana ka bërë funksionalizimin e sistemit të menaxhimit të procedurave doganore përmes
ASYCUDA World dhe përzgjedhja e kontrolleve bazuar në rrezik. Është zgjeruar korridori i
gjelbër për dërgesat me rrezik të ulët si dhe është hapur korridori i kaltër për ofrimin e
procedurave të thjeshtëzuara të zhdoganimit pas lirimit të dërgesës. Nga muaji Maj 2016,
janë thjeshtëzuar procedurat e dërgesave që konsiderohen se bartin rrezik mesatar të
shmangies (Ministria e Financave, 2016).Si rezultat i këtyre reformave:

1. është shkurtuar koha e nevojshme për kryerjen e procedurave kufitare,
2. vetëm 7% e dërgesave për eksport i nënshtrohen kontrollit,
3. Më pak se 10% e dërgesave të importit i nënshtrohen kontrollit fizik, dhe
4. është ulur frekuenca e kontrolleve dokumentare.
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Është funksionalizuar korridori i përbashkët transit me Republikën e Shqipërisë. Si rezultat,
është eliminuar nevoja për procedura transiti në pikën kufitare Morinë; tani transiti hapet në
terminalin doganor në Kosovë dhe përmbyllet në portin e Durrësit, duke gjeneruar kështu
kursime të mëdha në kohë dhe kosto. Projekti ‘Paperless-Pa letër’ ka filluar implementimin
nga korriku 2015. Ky është një koncept bashkëkohor i cili buron nga direktiva e BE-së No
70/2008/EC për eliminimin e procedurave dhe barrierave burokratike e administrative. Kjo
ka eliminuar kërkesën për prezantimin e dokumenteve fizike në Doganë. Është shkurtuar
koha e nevojshme për pajtueshmëri dokumentare në eksport dhe import për më shumë se 2
orë.

Nga Shtatori 2015, Doganat e Kosovës ka filluar pranimin e pagesave elektronike
(Epayments).
Kjo ka përshpejtuar procedurat e zhdoganimit të mallrave. Është duke u bërë këmbimi i
informatave me partnerët fqinj përmes sistemit SEED. Dogana këmben informatat e
nevojshme për zhdoganim para arritjes së dërgesave të importit. Kjo ka shkurtuar kohën për
përmbushjen e procedurave të zhdoganimit. Me kërkesë të komunitetit të biznesit, janë
operacionalizuar Terminalet e Brendshme Doganore, të cilat u mundësojnë tregtarëve që,
sipas përzgjedhjes së tyre, procedurat e zhdoganimit t’i përfundojnë brenda terminaleve
doganore që janë më afër depove apo selive të tyre. Kjo masë ka ndikuar në shkurtim të
rëndësishëm të kohës dhe kostos së transportit dhe pajtueshmërisë kufitare. Është
intensifikuar bashkëpunimi me partnerët tregtar për të lehtësuar tregtimin, duke përfshirë
edhe njohjen e përbashkët të lejeve, licencave, dhe kërkesave tjera të konformitetit. Për
shembull, janë ndërmarrë hapa konkret në operacionalizimin e Marrëveshjes për
Bashkëpunimin në Nxitjen dhe Lehtësimin e Tregtisë me Republikën e Shqipërisë. Kosova
veç se ka filluar iniciativën e ngritjes së bashkëpunimin në mes shteteve të rajonit për njohjen
reciproke të dokumenteve të konformitetit (Ministria e Financave, 2016).
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5.3 Administrata Tatimore e Kosovës
5.3.1 Të hyrat
Gjatë periudhës janar – qershor 2016, të hyrat e arkëtuara vendore kanë shënuar 177.3
milionë euro, që paraqet rritje për 14.8 milion euro, apo për 9.1% krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak, ndërsa krahasuar me planin për vitin 2016 kemi realizim prej 96.1%.
Gjatë periudhës raportuese, vlera e arkëtuar nga të hyrave rregullta vendore arritën në 169.6
milionë euro dhe të hyrat e njëhershme nga arkëtimi i borxhit tatimor në shumën 7.8 milionë
euro (Ministria e Financave, 2016).

Tabela 4.Të hyrat nga ATK
Llojet e të hyrave

2014

2015

2016

Ndryshimi
(2016/2015)

në miliona Euro
Të hyrat bruto

148.08

162.54

177.33

9%

TVSH /1

64.94

71.09

74.09

4%

Tatimi në të ardhurat e

29.82

35.80

44.06

23%

52.40

54.78

58.39

7%

0.88

0.83

0.78

-7%

0.03

0.03

0.02

-54%

Kthimet

-15.59

-13.72

-15.16

10.5%

Kthmi i TVSH - së

-15.40

-12.55

-14.83

18%

Kthimet tjera /3

-0.19

-1.17

-0.33

-72%

Të hyrat neto

132.49

148.82

162.17

9%

korporatave
Tatimi në të ardhurat
personale
Të hyrat nga gjobat e
ATK-së
Të hyrat tjera të
grumbulluara nga ATK
/2

Burimi: Ministria e Financave, 2016
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Tatimi në Vlerën e Shtuar ka shënuar një ngritje të lehtë krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit të kaluar prej 4.2%. Vlerësohet se ky trend të inkasimeve nga TVSH-ja gjatë këtij
gjashtëmujori është i përkohshëm, dhe pritet që gjatë muajve në vijim të kemi një zhvendosje
mes arkëtimit të TVSH-së në brendi dhe në kufi. Kjo zhvendosje e arkëtimit në brendi
ndikohet edhe nga politikave të reja pas vendosjes së lirimeve nga pagesa e TVSH së me
rastin e importit pajisjeve dhe te lendeve te para për mallra të caktuara, të cilat në fazë e
mëvonshëm do te reflektohen si pagesa në brendi me rastin e shitjes së produkteve apo
shërbimeve nga subjektet përfituese.

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave kanë shënuar rritje prej 23% krahasuar vitin paraprak,
ku vlerësohet të ketë ndikuar profiti i bankave komerciale, ndërkaq ka një ngritje prej 7% tek
tatimi në të ardhurat personale (këtu përfshihet tatimi i mbajtur në burim dhe tatimi në të
ardhurat nga biznese individuale). Gjatë kësaj periudhe, si rezultat i aktiviteteve për
impelemntimin e Ligjit 05/L-043, nga ATK-ja janë inkasuar 7.8 milionë euro, prej të cilave
nga arkëtimi i borxhit tatimor 5.1 milionë euro dhe nga borxhet e Ndërmarrjeve Shoqërore
ndaj ATK-së 2.7 milionë euro.

ATK sivjet realizon të hyra prej 393 mil euro, që është 60.2 mil (apo 18%) më shumë se në
vitin paraprak. Krahasuar me fillimin e mandatit të Qeverisë, ATK mbledh 88 milion më
shumë të hyra.
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Figura 5.Të hyrat nga ATK
Burimi: Ministria e Financave, 2016
5.3.2 Të hyrat sipas llojeve të tatimeve
Në strukturën e të hyrave sipas llojeve të tatimeve, pjesëmarrje më të madhe ka TVSh-ja me
42.0%, Tatimi në Korporata me 25.0%, Tatimin e mbajtur në Burim me 21.9%, Tatimi për
Bizneset Individuale me 9.5%, dhe në Tatimi në interes, dividendë, të drejta pronësore, qira,
fitore në lotari dhe lojëra të fatit 1.6% (Ministria e Financave, 2016).
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Tabela 5.Të hyrat sipas llojeve të tatimeve
Lloj

i Të hyrat sipas viteve

%

Plani 2016

Krahasimi

tatimit

2014

2015

2016

1

2

3

4

5=4/Σ

6

7=4/6

8=4/3

TVSH

65,747,050

71,492,046

74,420,312

42.0%

81,342,338

91.5%

104.1%

30,135,216

35,999,257

44,252,703

25.0%

38,697,125

114.4% 122.9%

32,624,446

34,935,215

38,856,863

21.9%

38,492,890

100.9% 111.2%

17,156,532

15,587,219

16,876,812

9.5%

19,982,339

84.5%

108.3%

3,328,519

4,564,922

2,920,586

1.6%

7,459,108

39.2%

64.0%

Tatimi në të
ardhurat e
korporatave
Tatimi në të
ardhurat
personale
Tatimi për
biznese
individuale
Interes,
qira, drejta
pronësore
Gjithsej

148,991,762 162,578,659 177,327,275 100.0% 185,973,800 95.4%
Burimi: Ministria e Financave, 2016

5.3.3 Pajisja me arka fiskale

Deri më tani janë gjithsej 23,786 biznese të pajisura me arka fiskale, ndërsa gjatë periudhës
janar-qershor 2016 janë fiskalizuar 1,358 biznese. Më së shumti biznese të pajisura me arka
fiskale kemi në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë me gjithsej 12,757 biznese, pastaj
2,922 biznese janë në sektorin e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, 2,613 biznese janë në
sektorin e industrisë përpunuese, 1,467 biznese janë në sektorin e aktiviteteve tjera shërbyese,
1,259 biznese janë në sektorin e aktiviteteve të shëndetit të njeriut.
Më poshtë gjenden informacionet lidhur me numrin e bizneseve që janë fiskalizuar për
gjashtë muajt e parë të vitit 2015 dhe 2016, si dhe krahasimin e tyre.
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109.1%

Tabela 6. Pajisja me arka fiskale
Përshkrimi

Janar-Qershor
2015

JanarQershor
2016

Krahasimi
2016/2015

Numri i bizneseve të reja të

1057

1358

28.48%

1577

1961

24.35%

fiskalizuara
Numri i pajisjeve elektronike
fiskale të
instaluara

Burimi: ATK (Administrata Tatimore e Kosovës)

5.3.4 Rimbursimi i kuponave fiskal

Po vazhdon projekti i rimbursimit të qytetarëve nga mbledhja dhe dorëzimi i kuponëve fiskal.
Gjatë periudhës janar-qershor 2016 janë verifikuar 136,791 pliko kuponë fiskal, ku vlera e
rimbursimit të tyre është 2,485,280 euro.

Tabela 7.Rimbursimi i kuponave fiskal
Periudha

Numri i
plikove të
dorëzuara

Numri i
plikove të
verifikuar

Numri i
plikove të
rimbursuara

Shuma e
rimbursimit

TM2/2015

24,263

22,428

22,220

341,865

TM3/2015

56,219

54,445

54,035

910,635

TM4/2015

127,376

124,680

123,393

2,209,605

TM1/2016

171,436

167,390

165,425

2,993,825

TM2/2016*

215,342

47,817

17,431

334,920

Totali

594,636

416,760

382,504

6,790,850

Burimi: ATK (Administrata Tatimore e Kosovës)

* Kjo periudhë është ende në fazën e pranimit dhe verifikimit të plikove.
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Refuzimi i rimbursimeve bëhet për arsye të gabimeve në informacionet si numri personal,
emri/mbiemri, numri i llogarisë bankare etj.
Pranimi i plikove përmes postës ka ulur vonesat për qytetarë. Komunikimi me zyrtarët e
postës është mjaft efikas. Qytetarët aplikojnë online për dorëzimin e kuponëve në faqen e
ATK-së dhe i dorëzojnë plikot në postë. Verifikimi i plikove mbetet sfida kryesore e
zyrtarëve të ATK-së.
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Figura 6.Nr i plikove të dorëzuara
Burimi: ATK (Administrata Tatimore e Kosovës)
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Figura 7.Shuma e TVSh-së të rimbursuar, Euro
Burimi: ATK (Administrata Tatimore e Kosovës)

5.4 Efektet e pakos fiskale
Disa nga efektet e pakos fiskale që ka hyrë në fuqi në shtator 2015 janë si në vijim:
1. Gjatë vitit 2016 bizneset kanë përfituar lirime në shumën prej 47 milion euro.
2. Trend pozitiv vërehet në qarkullimin e shoqëritë tregtare të mëdha. Numri i shoqërive
tregtare të mëdha që, për shkak të qarkullimit të madh apo numrin të madh të të
punësuarve, obligohen të dorëzojnë pasqyrat financiare në Këshillin Kosovar për
Raportim Financiar është rritur nga 221 në 248. Kjo është një rritje prej 12% e numrit
të kompanive të mëdha në vend. Rritja e punësimit vetëm në këto kompani ka qenë
11% apo 4,924 punëtorë më shumë (rritja nga 44,101 punëtorë në 49,029 punëtorë).
3. Përfitimet nga qytetarët për shkak të lirimeve në normën e TVSH-së nga 16% në 8%
kanë qenë në vlerë prej 21 mil euro (6.06 mil euro për tetor-dhjetor 2015 dhe 14.9 mil
euro për periudhën janar-tetor 2016).
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4. Numri i bizneseve me llogari aktive në TVSH është rritur me 3 mijë gjatë këtij viti,
nga 16 mijë sa ka pasur më 2015 në 19 mijë.
5. ATK ka lejuar rreth 1.3 mil euro zbritje të bazës tatimore për shpenzimet e kompanive
për pagesa në emër të bamirësive apo për asete speciale, bazuar në ligjin për të
ardhurat e korporatave dhe ligjin për të ardhurat personale.
6. ATK ka pranuar mbi 871 mijë pliko të kuponëve fiskalë nga qytetarët nga tetori i vitit
të kaluar, dhe ka rimbursuar TVSH në total prej 13.2 mil euro për qytetarë. Ky projekt
ka ndikuar shumë në rritjen e vetëdijes së qytetarëve për të blerë vetëm nga kompanitë
e fiskalizuara, duke ndikuar kështu në rritjen e ekonomisë formale (Ministria e
Financave, 2016).
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6.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte të diskutonim disa çështje mbi politikën fiskale.
Nëpërmjet këtij punimi ne jemi munduar të konkludojme që roli i politikës fiskale në
zhvillimin ekonomik është mjaft i rëndësishëm, veçanërisht përsa i përket pozicionit që ka
në krijimin e një mjedisi makroekonomik të qëndrueshëm. Zgjedhja e politikës fiskale nuk
mund të merret shabllon nga modelet që janë përdorur në vende të ndryshme, por duke u
bazuar në kushtet specifike që karakaterizojnë gjendjen ekonomike e sociale të një vendi.
Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me rregullimet
e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqenies së
përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin joperfekt të tregut në: mbrojtjen
e shtresave të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e monopoleve dhe
rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të drejtë të pasurisë, e tjerë.
Politika fiskale përbënë një komponentë të politikës ekonomike shtetërore që shfrytëzohet
për qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e produktit, punësimit dhe çmimeve.
Politika fiskale shtrënguese aplikohet për të mbyllur hendekun e ekspansionit në atë mënyrë
që ndikohet në uljen e kërkesës agregate përmes shkurtimit të shpenzimeve publike. Ndërsa,
hendeku i recesionit mbyllet përmes ekspansionit fiskal duke rritur shpenzimet publike për
të ndikuar në rritjen e kërkesës agregate. Çështja e deficitit buxhetor dhe mbulimi i tij përbënë
problem të veçantë meqë lidhet drejtpërdrejtë me inflacionin si dukuri me efekte negative në
ekonomi, dhe nivelin e kursimit të popullsisë i cili është i domosdoshëm për investime në të
ardhmen. Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e politikës fiskale qoftë për shkak
të informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me efektet që rezultojnë
nga masat dhe veprimet e ndërmarra për arritjen e objektivave të politikës fillake. Një tjetër
arsye e dështimit është jokoordinimi i politikës fiskale me politikën monetare, duke vepruar
gjatë gjithë kohës si ngulfatës në rezultate të njëra tjetrës.
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